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Adres aan de Algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk van 1835 aangeboden door
eenige predikanten in de provincie Groningen, benevens het daarop ontvangen antwoord der
hooge kerkvergadering. Groningen, Sehierbeek, 1835. Het adres is opgesteld door R. Engels e.a.
Adres aan de Algemeene synode van het Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap, over het
noodzakelijke eener op Gods Woord gegronde reformatie, als het eenige middel, waardoor eene
ware vereeniging van alle oprechte gereformeerde zoowel gescheidene als niet gescheidene
christenen, kan tot stand gebracht worden, door de leeraren der christelijke afgescheidene
gemeenten, te Ommen en in Den Ham (Prov. Overijssel [door A. C. van Raalte en C. G. de
Moen]. Ommen, Ten Tooren, 1842.

June 24, 1842

"Adres aan de Algemeene Synode van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap,
over het noodzakelijke eener op Gods Woord gegronde reformatie, als het eenige middel,
waardoor eene ware vereeniging van alle oprechte Gereformeerde, zoowel gescheidene
als niet gescheidene Christenen, kan tot stand gebracht worden, door de leeraren der
Christelijke Afgescheidene Gemeenten, te Ommen and in den Ham (Prov. Overijssel).
[hand written: A. C. Van Raalte C. G. De Moen] te Ommen, bij E. ten Tooren, 1842,
19pp.; or
"Appeal to the General Synod of the Dutch Reformed Church about the necessity of a
reformation based on God's Word as the only remedy by which a true linking of all the
upright reformed people, separated as well as not separated Christians, can be achieved;
by the Ministers of the Christian Separatist Churches in Ommen and Den Ham (Province
of Overijssel); then is added in handwriting, A. C. Van Raalte and C. G. De Moen. Their
names come at the end of the document on p. 13, and before the appendix.
"We have been members of the Dutch Reformed Church, which is represented and ruled
by your Synod, and, therefore, cannot and should not hide the relationship, even after a
separation, be it brief or long. We still feel connected to those in the Church who forever
love Christ." p. 1.
"We, the undersigned, see the hand of God in this act of Separation [of 1834], the finger
of the Almighty, a revived faith and a closer bonding of their hearts to God and His
worship, the restoration of the Christian Calvinist Church,... ", p. 4.
In Dutch; translated by Simone Kennedy.
Heritage Room, Calvin College.
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liet zij Gij tot de Afgescheidene of niet dfgescheidene
Gereformeerde Christenen behoort, en het welzijn van Christus
Koninkrijk U ter harte gaat. Gij kunt uit dit Adres overtuigd
worden van het noodzakelijke, om te strijden voor het geloof, dal
eenmaal den heiligen overgeleverd is, en dat deze strijd ook mogelijk is, al is het dat onderscheidene inzichten ons voor als
nos van elkander verwijderd houden; hoewel een iegelijk, onzer
Itebbe toe te zien, dat hij nimmer, door eene onbehendige en
verkeerde behandeling van het zwaard, hetwelk tegen den
vijand getoet, of tot verdediging van gemeenschappelijk
grondgebied uit de schede getrokken is , oorzaak zij; dat de
gelederen verteet d worden van lien, die onder de vatten van
het Evangelic denzelfden strijd voeren tegen allen, die God
niet in Zijn Woord, en Christus in Zijne Koninklijke :Yacht
eeren en eerbiedigen.
De genade des _therm Jrsu Christi zij met u, Amen!
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VAN'HET
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Ts 'S GRAVENHAGE.

Hoog Eerwaarde Beeren

De ondergeteekenden Leeraren der Christelijke Afgescheidene Gemeenten te Ommen en in den ham, Prov.
Overijssel, uit de handelingen uwer Vergadering van
1841. (bl. 11) met opmerkzaamheid vernomen hebbende;
dat bij Uwe Vergadering de hoop bestaat, dat eenmaal
bij betere inzichten en bezadiging van hartstochten, de
tijd, de scheure zal lieden, welke door de Afscheiding
is teweeg gebracht; vonden zich daarom opgewekt, om
aan Uwe Vergadering inlichting te geven, aangaande
het. terrein, waarop zij en velen hunner geloofsgenootcn,
ten opzichte der kerkelijke zaken en het welzijn van
Christus Koninkrijk in ons dierbaar Vaderland verkecren.
• Vroeger leden van Let Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, hetwelk door Uwe Vergadering vertegenwoordigd en geregeerd wordt; zoo kunnen en mogen
zij, na eene scheiding van langeren of korteren tijd, de
betrekking niet verbergen, die zij nog op diegenen in
dat genootschap, en welke hen met die allen te samen
bindt, blijven gevoelen, die Christus in onverderfelijk-

—2—
heid liefhebben; eene betrekking zoo groot,dat de ware
broederliefde daaraan kenbaar wordt, dat zij ook thands
nog pogingen willen aanwenden tot bevordering van
liet gemeenschappelijk welzijn, ten einde den band der
éimheid en des Vredes te herstellen, en ware het mooglijk daardoor voor eeuwig alle verwijdering te helpen
verbannen. Gelooft echter niet Hoog Eerw. Heeren!
dat er nog andere redenen zouden bestaan, als de bierboven genoemden, waarom zij in die hereeniging zouden
willen deden. Neen! ter goeder trouw belijden zij voor
God en menschen ; dat noch tijdelijke inzichten , noch
stoffelijke belangen, noel] zelfsbesehuldiging over de
gedane scheiding, de drijfveér van dit hun schrijven is;
daar zij in tegendeel gaarne betuigen innig verblijd te
zijn, dat de Heere hun heeft opgewekt, om getuigenis
te geven tegen den afval en de slooping der Nederlandsche Gereformeerde Kerk; en ook geen leedwezen
te gevoelen over eene scheiding van hen, die van den
lleere gescheiden zijn, en die dour leer, gedrag en
wandel, openlijk toonen, dat noch de liefde Gods, noch
de eerbied voor Zijne wetten en inzettingen, noch de
liefde des naasten en van hun eeuwig zielenheil, in
hunne harten gegrondvest is. Ja! zij belijden openlijk
zich verplicht te gevoelen, alle ware leden van Christus kerk, te moeten opwekken, tot eene daadwerkelijke
afscheiding van welk genootschap ook, dat de kenmerken
niet draagt, der eenige, ware, zichtbare Kerk van Christus,
welke zoo heerlijk in hunne geloofsbelijdenis (Art. 29)
beschreven zijn. Doch zij verklaren ook tevens, alle
afscheiding af te keuren van iedere Christelijke geineenschap , welke • de in dat artikel opgenoemde kenmenu] draagt en bezit; want waitron]. zouden zij zich

verwijderen, van die Kerk, die Jesus met Zija bloed
gekocht en met Zijn Woord en Zijnen Geest vergaderd
heeft?
Neen! zij verbergen het niet dat elke verwijdering,
tusschen Gods kinderen hun treft; dat elke scheiding
van die Gemeente hun smart, welke zich de Heere ten
eeuwigen leven heeft uitverkoren. Zij zagen daaromn
zoo gaarne dat alle Gods gunstgenooten zich in onze
dagen eenparig vereenigden, en als levende steenen tot
dat Geestelijke Huis, waarover Christus de gezalfde
Koning is, gebouwd werden, tot een heilig Priesterdom,
on] geestelijke offeranden op te offeren, die Code aangenaam zijn door Jezus Christus; dan zou men beter
in staat zija, om het hoofd te bieden, zoowel aan
Romes Pausselijke kerkheerschappij, als aan Neérlands
ongeloof en afval van den God der Vaderen, den Heere
der Ileirscharen, Wiens genade, hulp en bijstand in
vroegere dagen aan Land en Kerk bewezen, niet vergeten mag worden, ten zij men God zelve vergeten en
zich aan het eeuwig oordeel schuldig maken wil; ja!
opdat door eene eenparige wederkeering in den weg der
gerechtigheid, aan de gantsche Christenheid getuigenis
moge gegeven worden, dat de Nederlandsche Gereformeerde Christenen, willen wandelen in de oude beproefde paden, rechten en inzettingen des Heeren , en
onderhouden alles wat God in Zijn Woord aan hen bevolen heeft.
!let is geenszins de slaafsche gehechtheid!aan woorden
en uitdrukkingen van vroegere dagen, noch de begeerte
tint oude vormen in het leven terug te roepen, om welker niet. onderhouding, gelijk gerneenlijk gezegd wordt,
zij Uwe Kerkgeineenschap verlaten en vaarwel gezegd
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hebben; man het is omdat zij overtuigd zijn, dat de
Christelijke Leer, dat de Leer des Bijbels, dat de Leer
der Christelijke Gereformeerde Kerk, en de daarmede
overeenLomende Kerkregeering, noch gepredikt, noch
geleerd, noch gehandhaafd, noch in beoefening gebragt
werd; ja! wat meer is; omdat de Regeering van het Hervormd Kerkgenootschap die Leeraren, die tegen den
afval van de Leer en Regeering der Gerefo'rineerde Vaderen getuigden, in de bediening schorschte en afzette
of uit die bediening weerde. De Synode van 1841
moge dan spreken van een' Geest van scheuring als
een ongunstig verschijnsel; die Vergadering moge de
daad hunner afscheiding verwerpen en blijven afkeuren, het zij zoo! de tijd zal hunne daad regtvaardigen,
en duizenden zullen hun volgen, tenzij er eene op
Gods Woord gegronde Reformatie in het Nederlandsch
Hervormd Kerkgenootschap plaats grijpt, waardoor dan
van zelfs alle afscheiding vervallen moet.
De ondergeteekenden zien echter in die scheiding
de hand van God; den vinger des Allerhoogsten; een
verlevendigd geloof en eene naauwere verbinding hunner harten aan God en Zijne dienst; de herstelling
van de Christelijke Gereformeerde Kerk; de vervulling
van Ezechiëls Godsspraak (Hoofdstuk 34) niet minder
op de Christelijke Kerk in de Nieuw-l'estamentische
dagen toepasselijk, dan op de Kerk in de dagen des
Ouden Verbonds. Zij loven daarvoor den Koning Zijner Kerk, die hun tot hiertoe geleid heeft in grazige
weiden en bun zachtkens voert aan zeer stille wateren,
hun daarenboven nog vele onverdiende weldaden
schenkt, en zich ook aan hen betoont als den Waar'maker Zijner beloften. »Ziet ik ben met it alle dagen,
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»tot de voleinding der wereld." Hierdoor werd de
aan hunnen weg verbondene druk verlicht; hoewel zij
het grievende niet•ontveinzen kunnen van eene .vervolging die hun toekwam, niet van de - Pausselijke Kerk
die dit haar karakter welt nimmer verloochenen zal,
zoo zij zich vrij zal kunnen openbaren; maar van hen
die weleer- hunne leidslieden waren, met wie- zij te
samen opgingen naar Gods huis; waarlijk, indien zij
dit met woorden moesten uitdrukken, zij zouden hun
ontbreken om het smartelijke daarvan kenbaar te waken. Zij vergeven echter een' iegelijk die hun misdeed,
en vragen vergeving aan een' iegelijk die zij misdaan
hebben? doch deze vergeving vragen zij niet omtrent
de scheiding zelve; zij willen wel gaarne voor -God
en menschen belijden, dat zij in eigen' gang en den gang
hunner medegescheidenen veel hellen te betreuren,
't welk zij in geenerlei opzicht willen vergoêlijken ; doch
zij verklaren tevens vrijmoedig, dat het beginsel hunner scheiding was: vreeze Gods en gehoorzaaruheid aan
Zijn Woord, Het hunne zielen ruste aanbrengend en aan
God verhindend geloof was hun te dierbaar, dan dat
zij de overdwarsching en verbanning daarvan ledig konden aanschouwen; dit beginsel kunnen zij niet verzaken, en zullen, daarom ook nimmer belijden ,-dat hetzelve onschriftmatig en als zoodanig de minste bestraffing
waardig is. Gehoorzaamheid aan Gods bevel, deed hen
dus scheiden van een genootschap, dat opgehouden
had de kenmerken te dragen der ware Christelijke Gereformeerde Kerk, in art. 28 en 29 hunner geloofsbelijdenis vervat.
Hoog .Eerw. Heeren ! »die het doel wil, wil de
middelen ;" deze spreuk vinde ook thands zijne toepassing

Lij Uwe Vergadering. In het afgeloopene jaar verklaarde de Synode in hare handelingen door den druk
bekend gemaakt: »Wij willen de hope niet verliezen,
dat eenmaal bij betere inzichten en bezadiging van
hartstochten de tijd deze scheure (de scheiding) weder
zal heden," en daarom vonden de ondergeteekenden
zich ook vervrijmoedigd hunne wenschen en inzichten
aan Uwe Vergadering kenbaar te maken; daar van
hen niet kan gezegd worden, nu zij in rust en vrede
mogen te samen wonen, nu zij in hunne eigene tempels God vrij mogen dienen en aanbidden, nu zij de
bescherming der burgerlijke regeering even als alle andere erkende gezindheden deelachtig zijn; dat hunne
hartstochten onstuimig en hunne driften brandende zijn,
en zij den tijd der bekoeling behoeven af te vachten
om tot betere inzichten gebracht te worden.
Neen! zij belijden in oprechtheid des harten dat alleen
de liefde Christi hun dringt om het welzijn van Sion
te zoeken, dat geene onbezadigde hartstochten hun beheerschen, noch verkeerde driften hun tot dit schrijven
aansporen of bewegen, hetwelk wellicht door Uwe
Vergadering en vele anderen zal worden afgekeurd; hoewel zij ook afkeerig zijn van de laauwheid dier genen, die
bang zijn, dat de ijver voor Gods huis hun verteeren zal, en
die liever de eere Gods en het heil der kerk aan eene
zondige ruste willen opofferen, dan dezelven, ten koste
van hun gemak en hunne eere te zoeken en na tejageu.
liet is dus op grond van Uwe eigene wenschen en
begeerten, dat zij de hunnen aan U Hoog Eerw. kenhaar
maken; daar het ook hun zeer begeerlijk toeschijnt, dat
de dag spoedig aanbreke, dat alle scheuringen en secte
namen mogen verdwijnen; en dat de bede des Zalig-

makers, »dat zij alien één zijn" hare vervulling erlange
tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Maar als zij naauwkeurig letten op de éénheid welke
hier bedoeld wordt, dan zullen zij niet mogen bekennen,
dat het die éénheid is, in dwalingen en buiging onder
Homes heerschappij, welke in de Pausselijke kerk gevonden wordt, of die éénheid in laauwheid en onverschilligheid, wereldgelijkvormigheid, ongeloof en zonde,
welke maar al te zeer in het Hervormd Kerkgenootschap
heerschende is. Of behoeven zij Uwe Vergadering te
herinneren, aan die bijna algemeene koelheid en onverschilligheid omtrent de leer der waarheid, die naar de
godzaligheid is, die de Gereformeerde Kerk, als de hare
erkent? aan die ijdelheid, praalzucht, verkwistende uitspattingen en zondige practijken, waarvan de eerste
Christen Kerk warsch en afkeerig was? Behoeven zij het
te zeggen hoe in alle standen Gods naam ijdelijk misLruikt, en de dag des Heeren ontheiligd wordt; hoe men
op den rustdag des morgens, ja! ter kerke gaat, maar
ook des namiddags en avonds zijne verlustiging zoekt op
plaatsen, waar zingenot, zoo als muzijk en daps, het
hart moet streeleu ; in plaats van zich te verlustigen
in den Heere Onze Gerechtigheid, die ten derde dage,
uit het graf verrees, nadat Hij de reinigmaking onzer
zonden in Zijn lichaam op het hout had te weeg gebracht?
Zullen zij nog voortgaan in het optellen van meer andere
verschrikkelijke zouden en verkeerdheden, die U Hoog
Eerw. niet onbekend zijn, en welke in de overige dagen
der week openlijk bedreven worden? Zij vergunnen der
wereld Wel haar vermaken, den kinderen dezer eeuw,
hunne iuzwelging van eaten zwijmeldrank die ten afgrond voert; doch zij betreuren dien toestand waariu

duizenden hunner landgenooten verkeeren, en zagen
zoo gaarne die 'redmiddelen door hun aangegrepen ,
waardoor zij voor eeuwig konden behouden worden;
maar mogen zij die lidmaten genaamd zijn van Jesus
Kerk, die het teeken en zegel van het verbond der genade aan hunne voorhoofden dragen; die in den naam
van een' drieëenig' God gedoopt zijn, zes dagen in de
week ongestoord de wereld dienen, en, dan op den
j •ustday, als het hun goed dunkt in Godshuis, aan den
tafel des lleeren , niet de ware lidmaten van Christus,
de reine Bruid des lleeren , aanzitten, zonder wegens
hun onchristelijk gedrag en hunnen wandel door de
Christelijke tucht van den discli te worden geweerd?
Of zou zulk aanzitten niet het geduchte oordeel Gods
inroepen over iedere Kerk, die zoo Christus met Belial
verbroederen laat?
Cor. 5: 11 vergeleken met 1 Cor.
1 1 : 27 en 2 Corinth. 6: 14, 15.
Zou de Christelijke tucht dan alleen in de Apostolische tijd en niet
in de 19 eeuw moeten worden uitgeoefend en uitvoerbaar zijn? Zij hebben wel eens de aanmerking hooren
maken, dat de uitoefening der tucht het werk der
overheid, en geenszins de verplichting der kerkelijke
Regeerders is; doch zulk eene onwetenheid in GodsNVoord,
behoeven zij aan liwe Vergadering niet te herinneren,
daar het slechts uitvluchten zijn, waarmede men zich
redden wil en niets meer. Zullen zij nog verder spreken
over het afnemen en afleggen van belijdenis, en het aannemen van de zulken als leden van het Herv., kerkgenootschap, die naauwlijks. weten wat waarheid is, en
daarenboven berispelijk zijn in hun gedrag en hunnen
wandel? Of over de bediening van den IL Doop aan
alien,- die zulks voor hunne kinderen begeeren en daarbij

melding maken van het bevel cener vroegere Synode,
dat ook Remonstranten tot het gebruik der sacramenten
moeten toegelaten worden, indien op de plaats hunner
woning gene Remonstrantsche Kerk bestaat? En is
dit niet cene krenking, ja! geheele verzaking van Let
karakter der Gereformeerde Kerk, die niet te loochenen is?
Tot hiertoe hebben de ondergeteekenden slechts alleen
melding gemaakt van zondige praktijken en betreurenswaardige ongerechtigheden, welke dikwerf maar al te
zeer op den achtergrond geplaatst worden, hoewel zij
dezelven ook niet op den voorgrond willen gesteld
hebben, als de eerste hoofdoorzaak hunner scheiding,
welke veeleer in de verzaking en bestrijding van het
dierbaar geloof der Vaderen, waarin hunne zielen leven
en ruste vonden, gelegen is; doch zij hebben slechts de
welige en ongestoorde groei en heerschappij van het
verstikkend onkruid in het Nederl. fiery. kerkgenootschap willen aan toonen, waardoor het niemand ten kwade
geduid kan worden, zoo hij dáár geen hof des Beeren
kan vinden; doch over die niethandhaving,miskenning,
verguizing en bestrijding der Gereformeerde Leer in
Kerk, Schoolen en Academien behoeven de onderge- teekenden niet uit te weiden, daar zulks nog dezer
dagen in het adres aan Uwe Vergadering gezonden
door de 11. W. Geb. lleeren D. VAN 110GENDORP
31. B. H. W. GEVERS, A. CAPADOSE, G. GROEN VAN PKINSTERER

en C. M. VAN DER KEMP
voldingend in het licht gesteld is, en waarmede zij
innig vereenigd zijn. 0! mocht dan Uwe Vergadering
dezen getuigen der waarheid, alsmede ook den Eerw.
B. MOORREFS en den duizenden die met Z. Ew. gerequestreerd en geprotesteerd hebben, gehoor geven ; en voorP. J. ELOUT , J. A. SINGENDONCK ,
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gaan met de betuiging, van weder de aloude Gereformeerde Leer, Kerkinrichting en Regeering aan te nemen;
ja! zij schaffe daarbij af, alles wat niet Christelijk, of
niet Gereformeerd genoemd kan worden. Zij handhave
de dierbare leer des kruises, de leer der genade tot eer
van den Driaenigen God; Vader, Zoon en heiligen
Geest! Zij weere die Leeraren , die zich in conscientie
Diet aan de leer der Gereformeerde Kerk met cede kunnen verbinden en zette af, allen die bij volharding zich
stelselmatig tegen dezelve blijven kanten! Zij bezige
alzoo de sleutelen des Hemelrijks, en handhave de Christelijke tucht, en ziet daar! den weg door welks betreding de
mooglijkheid ontstaan zal, dat de zoogenaamde sche ure gebeeld en de verbrokene naam ééuheid in eene ware éénheid kan hersteld worden; zoo zouden wij te samen, om de
woorden der Synode te gebruiken, onze krachten kunnen
vereenigen om aan de Pausselijke Kerk het Hoofd te
bieden; want bij zulk eene Reformatie zou het woord
van afscheiding van zelve wel vervallen moeten, en zij
die liet om de handhaving van Gods getuigenis te doen
is, zouden immers niet langer ouvereenigd willeu
blijven: met die Kerk die tot den Heere is wedergekeerd?
Bij zulk eene Ivederkeering tot den Deere, bij zulk eerie
gewenschte openbaarmaking van het Ned. Herv. Kerkgenootschap: als de ware Kerk van Christus, wenschen
de ondergeteekende geenszins van deszelfs gemeenschap
terug • te blijven; want . waarom zouden zij dan nog
onvereenigd willen leven, met eeue Kerk die alsdan
met hun één heer, één Geloof en één Doop belijdt? En
dan reikt dezelve immers \vederkeerig aan hen even gaarne
de hand van broederlijke gemeenschap? want al Gods
yolk zou dan verblijd zijn, het gemeste kalf wierd dan

-- II -geslacht, de vrede hersteld en Jezus Koninkrijk in ons
land bevestigd, en in de voorhoven des Heeren zou men
jubelend het gemeenschappelijk psalmgezang aanheffeu.
»Ziet hoe goed en liefelijk is het dat broeders ook te
samen wonen — want de Ileere gebiedt aldaar den zegen
en het leven tot in eeuwigheid." Maar wellicht vindt
hunne taal niet den gewenschten ingang? Wellicht wordt
zij afgekeurd? Wellicht zal men ze overdreven en stout
noemen? doch II. Eerw. lIeereu! Zij belijden bet nog
ruaals , gene ijdele eer, geene zelfsverheffing, geene
liefdeloosheid bezielde hun, bij liet schrijven van dit
adres. Zij vragen zelfs verschooning voor elk woord dat
min gepast, voor elke uitdrukking,welke liefdeloos kan genoemd worden. Zij wenschen te leeren van een' ieder, die
hun van hunne verkeerdheid op grond van Gods woord
overtuigt. Zij willen bestreden worden, met het zwaard
des Geestes hetwelk is Gods Woord, waarmede zij ook zelven begeeren te strijden. Zij wenschen af te staan van alles
dat niet Bijbelsch, niet Christelijk, niet Gereformeerd, genoemd kan worden; gelijk zij afstand gedaan hebben van
alles wat niet met Gods Woord overeenkwarn. Zij hebben
thands getuigenis gegeven, dat zij niet tot diegenenbehooren,die deKerk van Christus verdeelen en verscheuren willen, en daarom met den naam van Separatisten bestempeld
worden. Zij hebben tevens getoond, dat zijonderscheid weten te maken tusschen eene op Cods Woord gegronde scheiding en ern' uitgang uit ecne gemeenschap, die de kenmerken verloren heeft der ware Christelijke Gereformeerde
Kerk, en de toekeering tot eene gemeenschap die zich als de
ware Christelijke Kerk door Gods genade openbaart; en zij
hebben door dit adres bewezen, dat zij geenszins aan
den tijd willen overlaten, wat hunne handen nog heden

---- 13 -vonden om te doen. Doch wat zou eene.hereeuiging ook
kunnen baten, als de tijd, hetgeen God verhoede! hun
koel en onverschillig maakte voor de handhaving dier
voorrechten, welke zij ten koste van hun goeden naam,
hun gemak en hunne rust, ja! van eenen moeite vollen
strijd verkregen hebben, of als hun nageslacht tot het
Laodiceismus onzer dagen terug keerde? Neen I Zij wenschen te spreken en te handelen, in het heden der
genade, want, de tijd is kort, het leven vliegt snel
voorbij, en in het graf is geene verzinning noch wetenschap meer. En zoo Uwe Vergadering hun niet hooren
of hunne stem niet opvolgen wil, dan zullen zij nog thands
verblijd zijn, te hebben gesproken en gehandeld: daar
hierdoor dan al weder, aan de beschuldi gin g van voorbarig en ondoeltreffend met de scheiding van het
Hervormd kerkgenootschap gehandeld te hebben, alle
schijn van billijkheid ontnomen zal worden. —
De ondergeteckenden herhalen ten slotte »die liet
doel wil, wil de middelen" Was dus de taal van Uwe
Vergadering in 1841 (en waarom zullen zij dezelve
wantrouwen) wel gemeend? Wel nu dan Hoog Eerw.
Heeren ! en hiermede eindigen de ondergeteekenden hun
adres, en herhalen, zoowel vroegere als latere wenschen:
Dat dan Uwe Vergadering voorga en terugkeere
tot de handhaving, der waarachtige leer der waarheid,
zoo al$ dezelve geleerd wordt, in de Belijdenis en
Lithuryiesche schriften der Christelijke* Gereformeerde Kerk in Nederl. Dat de Christelijke tucht
door U. II. Eerw. hersteld, de dicaalleer in Kerk, en
Hooge en Lagere Schoolen, bestraft ,wederlegd, tegen
gesproken, ja! daaruit verbannen worde, en teven,
zulke Leeraren uit de bediening warden geweerd, die

1).0 moedwillige verharding voortgaan, om tegen de
Leer der Kerk te schrijven, te prediken en te handelen.
Dat de Kerk regeering worde ingericht op wezenlijke
Gereformeerde grondslagen, uitgedrukt in Art. 30,
31, en 32 der geloofsbelijdenis; in een woord: Dat al
wat goed en liefelijk is en welluidt dour Uwe Vergadering worde bedacht, op dat er eene orde moge geboren worden, welke van de Apostolische 1 Corinth.
14: 40 niet verschillende zal zijn.
Dat de Almachtige U II. Eerw. zegene, en U H. Eerw.
geve verlichte oogen des verstauds; en met Zijnen
Geest in uwe harten schijne, on U II. Eerw. te geven
verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het
aangezicht van Jesus Christus, is de oprechte wensch
van
Uw II. Eerw. Dw. Dienaren, ow Christus wil,
011 EN,

(lett 24 Junij 1812.

A. C. VAN 11.1ALTE ,
C. G. DE MOEN.

AANTEEKENINGEN.

Voor diegenen, welke het uitmuntend Adres aan de
Algemeene Synode der Nedl. Herv. Kerk, over de Formulieren, de Academische opleiding der predikanten,
het onderwijs en het kerkbestuur van de II. W. Geb.
IIeeren , D. VAN llOGENDORP c. s. niet gelezen hebben,
zal het niet onwelkom zijn, hier eene opgave, uit de
voornaamste schriften, waarin de Gereformeerde leer,
bestreden en verguisd wordt, door hen die voorgangers
en handhavers derzelve moesten zijn, aan te treffen.
Op bladz. 12 van het Adres zeggen de adressanten:
»Dat er een Maandwerk bestaat, (de Godgeleerde
»Bijdragen?) hetwelk jaren achter een regelmatig die
»geschriften aangeprezen heeft, waarin de Driiienheid ,
»de erfzonde, de verzoening door den dood des Heeren,
»en het gansche wezen der Hervormde leer, aangerand
»werd; een Maandwerk, waaromtrent wel niet zal wor»den ontkend, dat de hoofdredacteur tot aan' zijn dood
»tevens President der Synode geweest is." (Ds. DONKER
minus te Arnhem?)
Op bladz. 13 wordt melding gemaakt van eene
door TEYLERS Godgeleerd Genootschap met goud Lekroonde verhandeling van den predikant V. D. WILL!GEN te Tiel, (indertijd President van bet Kerkbestuur,
hetwelk Ds. A. BRUMMELKAMP te IIattem heeft afgezet). »die én de ingeving der II. Schrift én de God»heid des Hemp , én het persoonlijk bestaan van den

»Heiligen Geest, én de erfzonde en het aanzijn van den
))Booze, en de vergeving door het bloed des kruises, of
»als onwaarachtig, of als onzeker, of als weinig bedui—
»dend voorstelt; de blijvende waarde van het Sacrament
»des Heiligen Doops betwijfelt; alle de verborgenheden
»des geloofs weg redeneert, en, terwijl zij het eig. enlijke
»wezen van het Chris•tendont beschrijft, niets meer
»behoudt dan hetgeen ook het wezen der Heidensche
»wijsbegeerte was."
De volgende bewijzen uit dit geschrift worden, onder
meer anderen, hiertoe bijgebracht.
Op bl. 34 zegt Ds. VAN DErt wzfirGEN, »de Schrijvers van het
»Nieuwe Testament, als menschen van dien tijd, en dus reeds
»venir 13 eeuwen levende , hebben zich, ook bij alle Goddelijke
»leiding die zij genoten , zeker niet zoo zeer boven den invloed
»van hunne eeuw kunnen verheffen , dat die geheel niet op hen,
»bij hun schrijven zou hebben gewerkt."
Bl. 192. »Naast God verdient niemand zoo zeer liet voorwerp
»der dankbaarste vereering te zijn als Jezus Christus."
Bl. 191. »ik ontken niet dat in de schriften des Nicuwen Vervan welke het niet met
»honds bijzonderheden voorkomen
»voldoende zekerheid blijkt, of en in welken zin zij tot het stelsel
»van wezenlijke en algemeen geldende Christelijke leer moeten
»worden gebragt. Ik breng hiertoe hetgeen in de gezegde
»schriften voorkomt van den Heiligen Geest, voorgesteld als een
»persoon ; van den Duivel en zijne werkingen; van de dienst der
»Engelen jegens de menschen enz."
Bl. 201. »Het schijnt ons niet toe , dat de schriften des Nieuwen
»Verbonds ons ergens leeren , dat de menisci' van natuur zedelijk
»verdorven zonde zijn, of eene jaminerlijke verbastering in het zede»lijke hebben ondergaan, welke hem van zijne geboorte af eigen
»is." Bl. 191. »De oorzaak der zonde ligt vooral in der men»schen zinnelijken aard."
Ill. 253. »De oneigenlijke inensch vormige voorstelling van
»vergering der zonden door God, is gevormd naar de denk wijze
»der ineesehen , welke ten tijde van Jezus en zijne Apostelen

»leefden, en de weldaad door dezelve aangeduid, in dien vorm
»voorgesteld, wordt bij voorkeur in de schriften des Niett»wen Verbonds aan den dood van Jezus, als een offer voor de
»zonde , vastgemaakt naar de denkwijze en behoefte van den
tijd."
Bl. 292. »Wat de vraag betreft of de Doop ten allen tijde
»ook aan geboren Christenen moet worden bediend." »Ik durf
»noch voor noch tegen beslissen ; maar kan het voor mij zei»ven niet verder brengen , dan tot het besluit: non liquet
enz."
Op III. 14: maken de Adressanten tevens melding van het tijdschrift Waarheid en Linde, waarin »niet schijnbare aanprij»zing der mannen, wegens rechtzinnigheid en vroomheid het
»meest hier te landen gei3erd , aan de Bijbelsche waarheden ,
»waarop de leerstukken onzer Kerk gebouwd zijn telkens een
»zin en beteekenis , tegen overgesteld, aan die, welke iedere
»Christelijke Kerk aangenomen heeft , ondergeschoven wordt."
Verder
In den jaargang van 1841 van dit tijdschrift wordt geleerd,
»dat er op den Pinksterdag geen onmiddelijke werking van God op
»den geest der Apostelen plaats gehad heeft, ter bekeering en om hen
»bekwaam te maken voor hun werk. Deze opmerking wordt er
.»gezegd, be aart ons voor dpostel vergoding." 131. 504, Ook wordt
in dat geschrift nog onbewimpeld gezegd: »Het leerstuk der vol»doening aan Gods gerechtigheid door den dood van Jezus Chris»tins is een verouderd leerstuk 1841." Bl. 1841 , Bl. 671, »het
»is onëvangelisch en ongerijmd" 1812, Bl. 187. »De oorzaak der
»regtvaardiging ligt niet . . . . in de toerekening van Christus
»verdiensten of gerechtigheid. Paulus zegt nooit, dat wij om
»of wegens, altijd dat wij in en door Christus regtvaardig en zalig
»worden: warn- in God, die ze mededeelt ens niet uit genade;
»wiens genade geene genade meer zijn zou, zoo Bij ze ons, of
»om ons geloof, of on Christus verdiensten schonk (al* of Rom.
»8: 24, in strijd ware met 1 Cor. 6: 20, of met 1 Petr. 1:18,19).
»Het is cene regtvaardigheid van God , 'net eene eigeue regtvaar»digheid , niet eene van Christus" 1839, Bl. 585. »Groote God!
»hoe onteert men U wanneer men II durft prediken al* waart
»Gij eeuen vertoornden dwingeland gelijk, als eischtet Gij voor
»U zelven een offer om zelf met menschen te worden verzoend"

'y 1

- 19 1311 , Bl. 321.

at Is toelichting , zij hier bij gevoegd eene atel»ling onder voorzitterschap san den Ifoogl. PAREAU verdedied.

»Dat het doel der komst .in JCZ113 Christus op deze aarde niet
»geweest i», op dat hij sterven zou, blijkt ten duidelijkste nit de
»gelijkenis welke Jezus voorstelt, Lucas 20: 13-15."
Prof. unrsrzes Dr caner leert, Bl. 677-764, 1841, »dat Bijbel
»en Cods Woord of Openbaring niet hetzelfde beteekenen , dat
»men het Woord ran Cod of Gods openbaring vindt in den Bijbel,
»maar in dezen ook andere dingen, die niet van God zijn." — »Die
»den Bijbrl tot bron der Christelijke Godgeleerdlieid maken ,
»werpen zich in een maalstroom van onoplosselijke zwarigheden."
Bl. 761.
Ten slotte zij het ons nog geoorloofd te herinneren, aan dat
geen wat in het ddrcs, ingediend aan Z. dl. den Koning door de
Synode der Christ. Geref. Kerk, onder het Kruis in Nederland,
1836, ten betooge dat de Geref. Leer niet gehandhaafd, maar
bestreden en verguisd werd, reeds is bijgebracht.
Op Bladz. 15 van hetzelve lezen wij :
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»Barnum! nEmnnies te Assen , tast openlijk, de volmaakte,
»heilige en regtvaardige menschheid onzes Ileeren aan , in zijn
»werk getiteld: Onderzoek naar het karakter en gedrag van
»Jezus Christus; waarin ender vele gruwelen , die wij ons echo»men op te tellen ender anderen gezegd wordt:" Bl. 75 enz.

»Ten tweede brenge ik daartoe , dat Hij altijd een ongehuwd leven
»leidde , en zich opzettelijk speende van dr gennegens des huire»lijken !evens. Moeten wij dit zijn gedrag toeschrijven aan min»achting van het huwelijk? of aan gering achting van het andere
»geslt•cht? of Ran onverschilligheid omtrent het huiselijk geluk?
»of aan afkeerigheid van kinderen.? Voorzeker aan niet cane van
»deze redenen." En een weinig verder: »zou Hij het heil der men»schen, overeenkonistig het doel van zijnen hemelsehen Vader
'»bevorderen, dan moert IIij geheel vrij zijn van die aardsche bon.
»den, niet alleen met geese tijdelijke bezittingen, maar ook met geene
»huíserijke omstandigheden iets te doen hebben; geheel onafhan»kelijk van •cle gansche wereld zijn, en daarom, niet om ons
)daarin een voorbeeld te geven, verkoos flij voor zich hot engehuwde leven." Wij ijzen om meerdere lasteringen af te schrijven
»tegen Item, dien wij .belijdea te zijn, IN FENS PERSOON, lunar»achtig en regtvaardig mensch., Cod boven eaten te prijzen in der

»eeuwigheid. De man echter, die ze durfde publiek maken, is
»en blijft niet alleen Predikant, maar is daarenboven lid van een
»Kerkbestuur, hetwelk DC. II. DE emit. veroordeelde, omdat hij
»dezen BENTIIE131 RLDDIXGIVS eenen wolf noemde in de schaapskooi
»van Christus." In het afgeloopene jaar was, zoo wij meenen, de
fleer s. R. President der Synode , van het Nedl. fiery. Kerkgenootschap.
Bl. 16. »VAIT DLA LeseeN te Kantens komt er met de grootste onbe»schaamdheid openlijk voor uit, in zijne bijdragen" N". 2, bladz. 8
»dat hij zonder eenen slag om den arm te houden, de bepalingen
»der Dordscbe Synode onder het mensehelijk lapmerk betrekt"
en bladz. 17, »mogten derhalve de Dordsche regelen vroeger
»verbonden hebben , die verbindende kracht is allengskens voor
»volgende tijden afgesleten , en sedert de Organisatie der kerk
»in het laatste tijdvak heeft zij geheel opgehouden."
POSTRVIVS, VAX WOOLENS en BRATITGI:31 schrijft in zijn stukjen over
het St. Simonismus bladz. 56. »De Synode van Dordrecht staat
»dus bij mij even hoog in Christelijke gezindheden aangeschreven
»als die van Trente; voor beide koester ik denzelftlen eerbied.
»In beide zat dezelfde geest van zelfverheffing boven Christus
»voor. De leerregels van Trente en Dordrecht gelden evenveel
»in waarde" en bladz. 67. »Nog eens , deze Formulieren zijn een
»kostelijke tooverband van vereeniging. Houten strijkstokken zijn
»zij:" — enz.
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Appeal to the General Synod of the Dutch Reformed Church about the necessity of a
reformation based on God's Word as the only remedy by which a true linking of all the
upright reformed people, separated as well as not separated Christians, can be achieved;
by the Ministers of the Christian Separatist Churches in Ommen and Den Ham (Province of
Overijssel)

Preface
Dear Readers!
Whether you belong to the Separated or non-Separated Reformed Christians, if the
welfare of Christ's Kingdom is near to your heart, you can, by this speech, be convinced of the
necessity to fight for the faith that has been passed on by the saints. Moreover, you will see that
this fight is possible, even though we are still separated by different points of view. But
everybody should make sure that he will never be the cause of inept or wrong use of the sword
against the enemy or to defend our common interests, so that he will injure the ranks of the
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people of God who under the same banner of the Gospel also fight against all who do not honor
and respect God in his Word and Christ in his Royal Power.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all, Amen!

To the General Synod of the Dutch Reformed Church in The Hague

Honorable Gentlemen!
In the 1841 Synod minutes, wel, the Ministers of the Christian Separatist Churches in
Ommen and Den Ham (Province of Overijssel), read with interest that the Assembly still nurses
hopes that, after the passion is over and people are considering matters in a better way, time will
heal the break which has occurred through the Separation (page 11). This has encouraged us to
inform the Synod of our views and that of many of their fellow-believers on church matters and
the welfare of Christ's Kingdom in our beloved Fatherland.
We have been members of the Dutch Reformed Church, which is represented and ruled
by your Synod, and, therefore, cannot and should not hide the relationship, even after a
separation, be it brief or long. We still feel connected to those in the Church who forever love
Christ. This love for the brothers is so great that even at this moment we would like to try to
advance the common welfare and, if possible, contribute to an everlasting banishment of all
separation, so that unity and peace may be restored. But, dear gentlemen, don't think that there is
any other reason than the above mentioned that we would like to be part of this unity. No, we

1 Instead

of "we" the authors speak of themselves in the third person as "they." For better reading I have changed this
to "we" in this appeal.
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can honestly state before God and people that nor momentary ideas, nor material interests, nor
self-accusation about the separation move us to write this appeal. To the contrary, we are deeply
grateful that the Lord has aroused us to witness against the decline and destruction of the Dutch
Calvinist Church, and also to feel no regret to leave them who have left the Lord and who show
in all they do and teach and in their whole lifestyle that they do not have the love for God in their
hearts, nor the respect for his decrees and laws or the love for their neighbors and their eternal
salvation. Yes, we even declare openly that we feel obligated to encourage all true members of
Christ's Church to actually separate themselves from any congregation that does not bear the
marks of the only true and visible Church of Christ, which is so wonderfully described in our
Confession of Faith (Art. 24). But we also declare to reject all separation from any Christian
Church that does bear the marks mentioned in this article, because why should they distance
themselves from that Church which Jesus bought with His blood and gathers by Itis Spirit?
No, we do not hide that every estrangement between God's children hurts us, that each
separation of that Church which God chose for eternal life grieves us. We would, therefore, love
to see all God's children united in these times, to be build as living stones of that Spiritual House
of which Christ is the anointed King, to become a holy Priesthood, to offer spiritual sacrifices
acceptable to God through Jesus Christ. Because only then we would be better able to resist not
only the Papal Authority over the Church from Rome, but also the secularization in the
Netherlands, the lack of faith in the God of our Fathers, the Lord of Hosts, whose grace, help and
support, given to our Country and Church in earlier days, should not be forgotten, unless one
would want to forget God and bring eternal judgement on himself Yes, so that by a united turn

3

back to righteousness, witness may be given to all Christendom that the Dutch Calvinist
Christians want to walk in the known and time-honored paths again, and follow the laws and
decrees of the Lord and keep to all what He commanded in his Word.
This is certainly not a servile attachment to words and expressions from the past, nor the
desire to revive old forms, so we refute the malicious accusation that non-observance of these
traditions is the reason that we stepped out and said goodbye to your Church. But we are
convinced that the Christian Doctrines (that is the teachings of the Bible), the teachings of the
Christian Calvinist Church, and the Church Rule consistent with this, are neither preached, nor
taught, nor maintained, nor practiced. Worse even, the leaders of the Reformed Church have
suspended and removed those Ministers who did preach against the decline of the doctrines and
the authority of the Calvinist Fathers, or they have refused them the opportunity to preach. The
Synod of 1841 may speak of a "spirit to breach" as a negative phenomenon, the Assembly may
reject the deed of Separation and continue to disapprove of it, so be it! The time will justify their
deed, and thousands shall follow them, unless there will be a Reformation grounded in the Word
of God in the Dutch Reformed Church, so that all separation should disappear.
We, the undersigned, see the hand of God in this act of Separation, the finger of the
Almighty, a revived faith and a closer bonding of their hearts to God and His worship, the
restoration of the Christian Calvinist Church, the fulfillment of Ezekiel's vision (Chapter 34)
which is no less applicable to the New Testament-Christian Church, than to the Church in the
days of the Old Covenant. We praise, therefore, the King of His Church, who brought us here in
green pastures and led us beside quiet waters and gave us even more undeserved blessings. He
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proves IIimself to us to be the Fulfiller of His promises. "And surely I am with you always, to
the very end of the age." This knowledge has relieved us from part of the pressure we felt while
following our path, though we cannot deny the pain it has caused us to be persecuted. We were
not persecuted by the Roman-Catholic Church, which will probably never renounce this trait if
she had the chance to reveal herself, but by them who were formerly our guides, with whom we
went to the house of the Lord. Really, if we had to put this in words, we would not have been
able to find them to express the pain we feel. Still, we will forgive all who sinned against us, and
ask all whom we have grieved to also forgive us. But that does not mean that we ask forgiveness
for the Separation, although we readily confess before God and people that there is much to feel
sorrow for in what we or our fellow-separatists have done, and we don't want to glass over our
shortcomings. But we can frankly say that the principle of the Separation was: fear for God and
obedience to the Scriptures. Our love for the faith that quiets our soul and relates us to God was
so great that we could not watch it being trampled and relegated without doing anything. We
cannot forsake this belief and will, therefore, never say that it is unbiblical and as such worthy of
even the slightest measure of punishment. Obedience to God's commands made us separate
ourselves from a church that no longer bore the marks of the true Christian Calvinist Church, as
stated in articles 28 and 29 of our confession of faith.
Honorable Gentlemen! The proverb "For Me goal, you want the means" is at this
moment also applicable to your Assembly. Last year the Synod declared, according to the
printed minutes: "We do not want to loose the hope that, after the passion is over and people are
considering matters in a better way, time will heal the break again." That is why we felt
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encouraged to make known to your Assembly our desires and views on this matter. And since we
can live together in quiet and peace, can freely worship and pray in our own churches, and are
protected by the civil government just like any other church, we think that nobody has the right to
say that we are still swept away by our passions and heated in our convictions, as if we should
wait for a time in which we are cooled off to have better thought-out opinions.
No, we declare honestly that only the love for Christ urges us to seek the welfare of Zion
and that no uncontrollable passions or ill desires lead us and make us write this epistle, which
probably will be rejected by your Assembly and many others. But we do not like the lukewarm
attitude of those who are afraid that the zeal for God's house will consume them, who rather
sacrifice God's honor and the salvation of the Church to sinful slumber than seek and pursue
these at the expense of their own reputation and comfort.
Because of your own wishes and desires we have written this to you, and also because we
long forward to the coming of that day in which all splits and naming of sects will disappear, and
that the prayer of our Messiah "that all of them may be one" will be fulfilled to the glory of God
the Father.
But if we analyze the unity which is meant here, we cannot say that it is the unity which is
found in the Roman-Catholic Church, a unity in deviations and bowing for Roman rule, nor the
unity in lukewarmness and indifference, conformation to the world, faithlessness and sin, that is
so dominant in the Reformed Church. Or do we need to remind the Assembly of the prevailing
apathy and indifference concerning the teachings of the truth that leads to salvation and is
recognized by the Reformed Church? Do we need to remind you of the vanity, the
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ostentatiousness, the wasteful extravagance and sinful practices that were rejected and
condemned by the first Christian Church? Do we really need to say that God's name is misused
in all layers of society, that the Sabbath is not kept, that people go to church in the morning, but
then in the afternoon and at night seek entertainment and go to places where the senses are
stimulated through, for example, music and dance, instead of delighting themselves in the God of
our Justification, who rose from the grave on the third day after dying on the cross to cleanse us
from our sins? Shall we go on, and mention even more terrible sins and wrongdoings that are
known to you, honorable gentlemen, and which are openly practices during the week? We do not
begrudge that the world enjoys itself with entertainment and the children of this age wallow with
drinks that lead them to the pit, although we do feel sorry for the situation in which thousands of
our fellow countrymen find themselves and wish that they would seize the remedies, so that they
might be saved for eternity. But can those who are called members of Christ's Church, who
carry the mark and seal of the covenant of grace on the foreheads, who are baptized in the name
of the Trinity, can those people serve the world six days per week without being disturbed, and
then on the Sabbath, when they decide to come to church for Holy Communion, sit with the true
members of Christ, the pure bride of the Lord, without being barred from the table by church
discipline because of their unchristian behavior and lifestyle? Doesn't each church which allows
them to partake like this, who brings together Christ and Belial, invite God's dreaded judgment
on her? (1 Cor. 5:11, compared with 1 Cor. 11:27 and 2 Cor. 6:14,15). Or do you think that
Christian discipline was only practiced and feasible in the Apostolic time and not in the 19k
century? From time to time we heard the remark that the exercise of discipline is a task for the
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government, and not an obligation for church leaders. We certainly do not need to remind you of
such ignorance concerning the Scriptures--these remarks are nothing more than excuses to save
themselves. Shall we go on and talk about the ease in which confessions of faith are made and
accepted, so that people become members of the Reformed Church who scarcely know what
truth is, and do not live a holy life? Or shall we talk about the administration of the Holy Baptism
to all who desire that for their children, and how this is justified by pointing to the order of a
previous Synod which said that Remonstrant believers should also be admitted to the Sacraments
when there is no Remonstrant Church in their own town? Is this not undeniably a humiliation, or
worse, the abandonment of the character of the Calvinist Church?
So far we have only made mention of sinful practices and saddening injustices which are
often set aside, although we should say that we also do not want to place this up front. But the
main reason of our separation is the abandonment of and struggle against our ancestors' beloved
faith, in which our souls found rest. We only wanted to point out the abundant and unrestrained
growth of suffocating weeds in the Reformed Church, so that nobody can be blamed for not
being able to find a garden of the Lord there. It is not necessary to expand on the abandonment,
misjudgment, abuse and campaign against the Reformed teachings in church, schools and
academies, because that has recently been fully exposed in front of your Assembly by the
honorable brothers D. van Hogendorp, M. B. H. W. Gevers, A. Capadose, G. Groen Van
Prinsterer, P. J. Elout, J. A. Singendonck and C. M. Van der Kamp, and with whose address we
can fully identify. 0, if your Assembly would listen to these witnesses of the truth, and also to
the honorable Mr. B. Moorrees and thousands of others who have pleaded and protested with
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him, so that you may proceed and accept the old Reformed teachings, the Church order and
Church rule again. Yes, that you would do away with everything that cannot be called Christian
or Reformed. Uphold the beloved doctrine of the cross, the doctrine of grace for the honor of the
Trinity: Father, Son and Holy Spirit. Keep out those Ministers who are principally unable to
swear an oath of allegiance to the teachings of the Reformed Church, and remove those who
continue to systematically campaign against them! Use the keys to the Kingdom and keep to the
practice of Christian discipline. Then look up and see the path that we can go to heal the socalled split and unite the broken name, so that true unity can be established. In that way we
might, in the words of the Synod, join forces to resist the Papal Church. When such a
Reformation would take place the call to separate would disappear. We, who want to uphold
God's truth, do certainly not want to stay apart from a Church that has returned to the Lord?
When such a return to the Lord would occur, when the Reformed Church would reveal itself like
that, why then would we ever desire, as members of the true Church of Christ, to distance
ourselves from that community? Why would we want to live apart from a Church that confesses
with us one Lord, one Faith and one Baptism? And surely, your Church would be just as willing
to shake hands with us. All the people of God would rejoice at that time, the fattened calf would
be slaughtered, the peace restored and Jesus' Kingdom established in our country, and in the
courtyards of the Lord they would all together sing the jubilant psalms. "How good and pleasant
it is when brothers live together in unity! For there the Lord bestows his blessing." But perhaps
our words are not received? Perhaps they are rejected? Perhaps they are called exaggerated and
blunt? But honorable gentlemen, we will say it again: no vain honor, no self-exaltation, no lack
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of love dwelled in us when we wrote this. We even ask forgiveness for each word that was not
suitable, for each expression that might be called loveless. We would love to learn from anybody
who can convince us by the Word of God of our wrongdoings. We would love to be combated
with the sword of the Holy Spirit, which is the Word of God, with which we love to fight
ourselves. We desire to stay away from all that cannot be called biblical, Christian, or Reformed,
just like we have distanced ourselves from all that does not agree with the Word of God. In this
Appeal we have testified that we do not belong to those who divide the Church of Christ and try
to rip it apart and whom you, therefore, call Separatists.2 We have also shown that we know the
distinction with a separation founded on God's Word, the decision to leave a community which
has lost the marks of the true Christian Calvinist Church and the turn to a community which
reveals itself as a true Calvinist Church by the grace of God. In this Appeal we made clear that
we do not want to leave for times ahead what our hands can accomplish today. But what use
should a union have if the times -- God preserve us -- make us indifferent towards the
maintenance of the benefits which we have received at the expense of our reputation, comfort
and rest, yes, after a difficult struggle; or if our descendents will return to the Laodiceism of these
days? No, we wish to speak in the current days of grace, because the time goes fast, life is
quickly over and in the grave are no knowledge and no second thoughts. And if your Assembly
does not want to listen to us or our message, then we can still be glad after having said and done
this. No longer can you say that we have acted prematurely and inefficiently in our separation

2

They want to call themselves "Afgescheidenen" and not "Separatists"—in English both words mean the same

(Separatists), in Dutch the latter sounds harsher than the first.
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from the Reformed Church. Through this appeal we have removed all appearance of fairness in
your accusation.
We say it again: "For the goal, you want the means." Were your words spoken during the
Synod of 1841 sincere (and why should we doubt that)? Well then, dear gentlemen, we would
like to end with these words and repeat some of our former and current wishes:
That your Assembly leads and returns to the upholding of the true doctrines of truth, as
they are taught in the Confessions and Liturgical Works of the Christian Calvinist Church in the
Netherlands. That the Christian discipline is restored by you, that the false doctrines in the
Church and in all school levels are reprimanded, refuted, objected to and banished as well. That
those Minister are kept out who willfully continue to write, preach and act against the doctrines
of the Church. That the Church leadership is based on real Reformed foundations, expressed in
the Articles 30,31 and 32 of the Belgic Confession. In one word: Whatever is right, whatever is
lovely, whatever is admirable, think about such things, so that there may be order like the order
of the Apostolic Church in 1 Cor. 14:40.
May the Almighty bless you, honorable gentlemen, and give light to the eyes of your
mind, and make his Spirit shine in your hearts, to give you, honorable gentlemen, the light of the
knowledge of the glory of God in the face of Christ, this is our sincere wish for you from
your servants in Christ
A. C. Van Raalte
C. G. De Moen
Ommen, 24 June 1842
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